Atlanta by Koolhaas, Rem
' Ten years ago, 1 wrote a book, Delirious New York 
which was for me an investigation into a kind of 
modernity different from the European moderni-
ty of the twenties and thirties, which consisted of 
a dream not realised. What fascínate me then was 
that in the twenties and thirties, the m odern archi-
tecture of New York, with buildings such as the 
Rockefeller Center, was as revolutionary as the ar-
chitecture in Europe, except that it was built, reali-
sed, an maybe more important, popular, not alie-
nated from the population. Another attractive 
condition ofNew York was that, considering that 
in the seventies and the eighties it was impossible 
to write manifestos anymore, N ew York was alrea-
dy a manifesto that only needed interpretation. 
Now, ten years later, I am writing another book, ca-
lled The Contemporary City, a deliberately boring 
title. l'm not necessarily pretending to write ama-
nifesto through speculation about what the con-
temporary city should be, but I'm looking at three 
realised situations in the world , trying to interpret 
them, and th rough this interpretation describe the 
essence and the poten ti al of what the contempora-
ry city should be. 
1 am using three examples: 
• one in Europe: París. Not the center ofParis, but the 
ring of "villes nouvelles" that surrounds París 
(Mame-la-V allée, S a in t Quin tin, etc.). 
• one in America: Atlanta. Usually when 1 mention 
this city as one of the subjects of m y study, people 
raise their eyebrows in disbelief. 
• and one in Asia. 1 will be presenting Tokyo in com-
bination with Seoul. 
Because the material is very elaborate, 1 want to res-
train myself now by presenting Atlanta, a very co-
herent story, a city which is almost in itself an ar-
gument about the development of the contempo-
rary city. No example that 1 can think of illustrates 
and explains better than Atlanta the shift from the 
center to the periphery of the city, one of the ob-
vious and crucial themes in architecture in the 
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past ten years. 
Basically, like all American cities Atlanta is incredi-
bly vast, a sparse and thin carpet of habitation 
with occasional clumps ofhigh-rise. lt is not really 
a city but a region, 30 kms long and 20 kms across, 
consisting of severa! municipalities. 
The first time 1 went to Atlanta was in 1972, during 
my first trip to America. By that time, the whole 
idea of the central part of the city, in America cal-
led downtown, was in a profound state of crisis. 
Downtown New York, downtown Boston, down-
town San Francisco, all the central co res of Ameri-
can cities were in deep states of disrepair, and it 
was doubted that they would ever be recuperated . 
There was an apocalyptic feeling, because of a 
combination of p sychological, financia) and to a 
certain extent, architectural factors. The one ex-
ception was Atlanta, where, as a kind of pioneer in 
American urbanism, downtown was being recave-
red and actually rebuilt. This early rebuilding in 
downtown Atlanta inspired a confidence in Ame-
rican culture that maybe the downtown could be-
come a vital entity again. 
lf you talk about downtown Atlanta, you h ave to 
m ention a fascinating personality, John Portman , 
who in his own way was a pioneer: h e was not only 
an architect, but also his own developer, one of 
the first persons in America that combined the 
two roles in one entity. That gave him tremendous 
power, because every idea he had was realised, and 
at the same time, he could make a tremendous 
amount of money. Therefore, he invented a kind 
of perpetuum mobile, in which these two roles, 
th e developer and the architect , could mutually 
feed on each other forever. 
That leads to a tautological situation where the tradi-
tional opposition between the client and the ar-
ch itect disappears, and where the vision of the ar-
chitect is rea lised without inhibition, without 
control, and without critique: Portman, a pheno-
menally rich billionaire, undoubted ly considers 
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Fa deu anys vaig escriure un llibre titulat Delirious 
New York que per a mi va representar una investi-
gació sobre un tipus de modernitat diferent de la 
modernitat europea dels anys vint i trenta, que 
consistía en un somni sense realitzar. En aquella 
epoca el que em va fascinar va ser que durant els 
anys vint i trenta, !'arquitectura moderna de Nova 
York, amb edificis com el Rockefeller Center, va 
ser tan revo lucionaria com !'arquitectura que s'es-
tava projectant a Europa, pero amb la diferencia 
que s'estava construint, realitzant, i potser encara 
m és important, que era popular i acceptada perla 
majoria de la gent. Una altra condició atractiva de 
Nova York era que, to t i que als anys setanta i vui-
tanta ja no era possible escriure manifestos, Nova 
York era en si mateixa un manifest que només ca-
lia interpretar. 
Ara, deu anys més tard, estic escrivint un altre llibre, 
anomenat The Contemporary City, que és un títol 
deliberadament avorrit. No pretenc necessaria-
m ent es tar escrivint un manifest mitjanc;ant espe-
culacions sobre el que h auria de ser la ciutat con-
temporania, sinó que em dedico a contemplar tres 
situacions ja existents en diferents llocs del m ón, 
procuro interpretar-les i, mitjanc;ant aquesta inter-
pretació, descriure l'essencia i el potencial d'allo 
que hauria de ser la ciutat contemporania. 
Faig servir tres exemples: 
• Un a Europa: París. No el centre de París, sinó l'ane-
lla de villes nouvelles que l' envolta (Marne-la-Val-
lée, Saint-Quintin, etc.). 
• Un als Estats Units: Atlanta. Normalment quan es-
mento aquesta ciutat com un dels temes del m eu 
estudi, la gen t arrufa el nas amb incredulitat. 
• I un a Asia. Presentaré Tokio en combinació amb 
Seül. 
Com que el material és molt elaborat, en aquesta o~a­
sió vulllimitar-me i presentar únicament Atlanta, 
una historia molt coherent, una ciutat que és gai-
rebé per ella mateixa una discussió sobre el desen-
volupament de la ciutat contemporania. No se 
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himself a genius. 
The fi rst buildings by Portman were offices, but he 
then went very quickly into the world of hotels 
where h e has been developing his artistic preten-
tions. (Th e first one hada very peculiar lobby, en-
ti rely flooded, and people floated on small con-
crete boats .) 
It is intriguing how Portman's Architecture, and 
American Architecture in general, presents the 
unusual combination of hard-headed business 
sense with these fantasti c or imagined solutions; 
and how this reveals its major tragedy: in spite of 
its eno rmous archi tectural display, it has n o archi-
tectural quality whatsoever. In other words, what 
is astonishing about Portman is, on the one hand 
the energy, the obsession with architecture, the 
potential to realise architectu re through his own 
deve lopment, but then, on the other hand , the 
sterility of the product. 
At the same time, such buildings present a crisis of 
the idea of the center, beca use the cen ter of the ci-
ty, th e classical dow ntown , can only exist if there 
is a collection of buildings that are, to sorne ex-
tent, complementary to each other: each building 
in itself is not enough to carry the idea of th e cen-
ter, but together, as a group , they acquire the den-
sity that you could call central. 
Buildings like Portman's have by themselves a quali-
ty of completeness, an ambition to show them-
selves, to become interiorised, only concerned 
with their own performance. Beca use of this ambi-
tion, they are no longer complemen tary, but start 
competing with each o ther. 
At the moment when downtown buildings are in d i-
rect competition with each other, the whole idea 
of downtown, of bui ldings assembled in a reduced 
place, wh ich is the idea of center, also falls apart. 
Atlan ta is now a collectio n of these buildings, each 
and every one becoming more radical, mo re com-
plete in what it presents, and togeth er, curiously 
enough, destroying the idea of what the cen ter is. 
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This introduction sh ows what happened to the idea 
of a center in American. The advan tage of Atl anta 
is that these developments are taking place in an 
accelerated way, like in one Walt Disney film, 
where a plant grows in five seconds. 
If you look at Atlanta and its conditions, you di sco-
ver that American cities don' t necessarily have 
planning, but another process called zoning. After 
setting categorie s, the firs t line of the zoning regu-
lations of the city of Atlanta is how to have an ex-
ception to the zoning regulations. In o ther words , 
the regulations are so weak that the exception is 
the norm. This gives a tre mendous inspiration and 
freedom to the whole process of planning in At-
lanta , and when we look at the configuration of 
the city, we begin to see how sorne of these free-
doms are being used. The structure of the city is 
formless, there are hardly any grids . The basic 
form of the city is generated in the diagram of the 
rou te system in Atlanta: there is one cross, North-
South and East-West which fo rks in it , and all of 
its branches across are connected by a single circu-
lar highway called the perimeter highway. 
Whereas from 1972 to 1980, n early all the building 
activi ty took place in the Portman area of the city 
- in downtown , now all the building activity is mo-
ving to the periphery- to the circu lar highway. A 
lot of the recent activity is in no way connected to 
any conception of cen trality. 
The first area where this explosion, this empty-cen-
tral architecture took place, is north of downtown, 
where th e highways start to fo rk. In this area of 
nothingness, outposts of a new archi tecture have 
almost the intensity of downtown, except it's not 
downtown. 
Atlanta is a city rich in h istory, but all its history has 
been erased and removed and is p resent only in 
completely artificia l form. Of course there is cul-
ture in Atlanta, but of a synth etic nature: intensity 
wi thout physical density. T hings are happening in 
the city witho ut being physically very impressive. 
m'acut cap a ltre exemple que il·lustri i expliqui 
millor que Atlanta el moviment del centre a la pe-
riferia de la ciuta t, u n deis tem es obvis i crucia ls en 
!' arquitec tura de is darrers deu anys. 
Basicament, Atl anta -com totes les ciu ta ts nord-ame-
ricanes- és increi"blem ent extensa, una catifa pri-
ma i poc densa de cases on viu la gent, i de tant en 
tant un grup de gratacels. No es tra cta tant d ' una 
ciutat sinó més aviat de tota una regió que fa 30 qui-
lómetres de llargada i 20 d'amplada, i que inclou 
una serie de poblacions més petites. La primera ve-
gada que vaig anar a Atlanta va ser l'any 1972, du-
rant el meu primer viatge als Esta ts Units. J a en 
aquella ep oca, la idea de centre de la ciutat, que als 
Estats Units se' n diu do'lemtO'lem, es trobava en un 
estat profund de crisi. El centre de Nova York, el 
de Boston, el de San Francisco, tots els nuclis ur-
bans de les ciutats nord-americanes es trobaven en 
un es ta t m olt acusat de degradació, i hom dubtava 
que m ai s'a rrib essin a recuperar. Hi havia un sen ti-
ment apocalíptic provocat per una barreja de fac-
tors psicológics, económics, i fin s a cert punt ar-
quitectóni cs . Atlanta en va ser !'única excepció, ja 
que allí es van avan¡;:ar a la tónica urbanísti ca que 
es vivia al país, i el centre va se r recuperat i recons-
trult. Aques ta reconstrucció primerenca del cen tre 
d'Atlanta va ajudar a inspira r confian <;:a en la cul-
tura n o rd-ame ri cana i a fer creure q ue el centre 
potser podría to rnar a esdevenir una entitat vital. 
En parlar del centre d ' Atlanta, cal esmentar un pe r-
sonatge fasc inant, John Portman, que a la seva 
manera també va ser un pioner: a pa rt de ser a r-
quitecte, també era el seu propi p romotor, un deis 
primers als Estats Units que va combinar les dues 
activitats en una. Aixó li va donar molt poder, pe r-
que qua lsevo l idea que tingués la podía dura ter-
me i, al m ate ix temps, podia guanya r moltíssims 
diners. Per tant, va inventar una mena de "perpe-
tuum mobil e", en el qua! aquestes dues facetes, la 
de promotor i la d 'arquitecte, podien nodrir-se 
mútuament !' una de l'altra indefinidam ent. 
Aixó va portar a una situació tautológica on l'oposi-
ció tradicional entre el client i l'arquitecte desapa-
reix, i on la visió de l' arquitecte pot ser duta a ter-
me sense inhibició , sense control i sense críti ca: 
provelt d'una fortuna enorme, Portman sen s club-
te es considera un geni. 
El s primers edificis que va construir van ser d'ofici-
nes, pero de segu ida es va fi car en el mó n deis ho-
te ls, on h a pogut desenvolupar les seves preten-
sions artístiques . (El primer tenia una entrada 
molt singu lar, ja que estava completament inun-
dada i la gent hi havia de passa r flotant en barque-
tes de formigó.) 
El fet que !'arquitectura de Portman, i !'arquitectura 
nord-americana en genera l, presentí aquesta com-
binació poc freqüent d'un sen tit molt acusat pe! 
negoci i aquestes solucions fa ntas tiques o imagi-
natives, és fon;a intrigant, com també ho és el fet 
que aixó reve lí la seva tragedi a principal : malgrat 
!'enorme espectacle arquitectónic, esta totalm ent 
m ancada de qualita t a rquitectónica . D it d'una al-
tra m an era, e l que és so rprenent de Portman és, 
d'una banda, l'energia, l'obsessió per !'arquitec tu -
ra, el potencial que representa dur a terme els seus 
propis projectes també coma promotor, p ero tam-
bé, d e l'altra, l'es teril itat del producte. 
Al mateix temps, aques ts edificis presenten una c risi 
de la idea de centre, perque el centre de la ciutat, el 
classic downtown, només po t existir si hi ha una col-
lecció d'edificis que siguin, fin s a cert punt, com-
plementaris entre si: cada edifici per separa t no pot 
do nar forma a la idea de centre, pero junts, com a 
grup, aco nsegueixen una densitat que podríem 
anomenar centrica. 
Edificis com els de Po rtman tenen per ells m ateixos 
una qualitat d'have r estat comple tats, una ambició 
d'exhibir-se , de ser interioritzats, i com a única 
preocupació, la seva propia actuació. Arran d 'a-
questa ambició, deixen de se r complementaris i co-
mencen a competir en tre el ls. 
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Atlanta. Esquema d'un prospecte comercial 
Atlante. Scheme from a commerf ial leaflet 
competint directament entre ells mateixos, la idea 
de downtoum, d'edificis reunits en un espai redult, 
que és la idea de centre, deixa de tenir consisten-
Cla. 
Actualment Atlanta és una col·lecció d'aquesta mena 
d'edificis, cadascun deis quals procura ser més im-
pressionant que els seus ve1ns i donar una visió 
més completa d'a llo que presenta, i tots junts, cu-
riosament, destrueixen la idea de centre. 
Aquesta introducció mostra el que va passar amb la 
idea de centre als Estats Units. L'avantatge d'At-
lanta és que aquest desenvolupament esta tenint 
lloc d'una manera accelerada, comen una pel·lícu-
la de Walt Disney en la qua! es veu una planta que 
. . 
cretx en eme segons. 
Si observeu Atlanta i les circumstancies que li han 
donat forma, descobrireu que les ciutats nord-
americanes no necessariament han estat subjectes 
a un planejament, sinó a un altre procés anomenat 
zonificació. Després d'establir categories, la pri-
mera línia del reglament de la zonifi cació de la 
ciutat d 'Atlanta es refereix a com trabar l'excepció 
al propi reglament. En altres paraules, els regla-
ments són tan pobres que l'excepció esdevé la nor-
ma. Aixo dóna una gran inspiració i llibertat a tot 
el procés de planejament a Atlanta, i quan ens fi-
xem en la configuració de la ciutat, com encem a 
veure com és utilitzada aquesta llibertat. L'estruc-
tura de la ciutat no té forma, i gairebé no hi ha cap 
tramat ortogonal. La forma basica de la ciutat ve 
generada p el diagrama del sistema viari : hi ha una 
creu, nord-sud i est-oest que es bifurca, i tetes les 
branques que la travessen estan connectades per 
una única autopista circular anomenada autopista 
del perímetre. 
Si bé des del 1972 fins al 1980 gairebé teta l'activitat 
constructora va tenir lloc a la zona de la ciutat on 
operava Portman, al downtown, ara aquesta activi-
tat s'esta desplac;:ant cap a la periferia, cap a !'auto-
pista circular. Moltes de les coses que s'estan cons-
truint darrerament no estan relacionades en abso-
lut amb el concepte de centralitat. 
La primera zona on aquesta explosió, aquest tipus 
d'arquitectura es va comenc;:ar a produir va ser al 
nord de l downto1em, on les autopistes comencen a 
bifurcar-se. En aquesta zona buida, les avanc;:ades 
d'una nova arquitectura gairebé aconsegueixen te-
nir la intensitat del downt01em, pero sense ser-ho. 
Atlanta és una ciutat am b un passat molt ríe, pero la 
historia local ha estat esborrada i eliminada i no-
més hi és present d'una manera totalment artifi-
cial. Evidentment a Atlanta hi ha una cultura, pe-
ro és sintetica : té intensitat, pero no densitat físi-
ca. A la ciutat passen coses, pero físicament no són 
gaire impressionants. (Per exemple, l'hipermercat 
més gran i sofisticat del món es troba a Atlanta.) 
Aquest salt pel que fa a !'escala és present a tot 
arreu: es reconstrueixen les cases contínuament, 
de vegades fins i tot abans d'acabar-les de cons-
truir, per participar en el creixement de la ciutat i 
contribuir a mantenir la seva reputació. 
Aquesta ciutat, que no presenta els símptomes de les 
zones urbanitzades, que no és densa, sí que és 
"ciutat" pel que fa als serveis que ofereix, que són 
molt nombrosos . Un deis seus aeroports resulta 
que és el més gran del món, pero no hi ha res a At-
lanta que ho insinu1. 
Aparentment, la densitat de la ciutat pren una forma 
diferent de la densitat constructiva o de massa. 
Com que la zonificació hi és molt poc present, !'ar-
quitectura pot reaccionar rapidament davant de 
determinats desenvolupaments. De vegades, en la 
totalitat del territori que ocupa la ciutat hi ha unes 
zones determinades que, bé perque estan ben con-
nectades a les autopistes o bé perque tenen un pai-
satge bonic o uns barris residencials que agraden 
molt, de sobte comencen a tenir molt exit i esde-
venen nous centres, o nous sub-downtowns, molt 
allunyats del centre original. 
Una mica més en lla de la bifurcació esmentada, en 
set anys es va aixecar una serie de gratacels només 
perque hi havia un centre comercial al costat de 
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(For example, the largest and most sophisti ca ted 
fo od hall in the world is in Atlanta.) This leap in 
sca le is present everywhere, houses are conti-
nuously rebuilt, sometimes even rebuilt befo re 
they are fini shed, to take part in the growth of the 
city and in its repu ta tio n. 
That city without the classical symptoms of an urban 
situation, without any density, is a city in the sense of 
its faciliti es : Atlanta is amazingly well serviced. 
One of its airpo rt happens to be the biggest in the 
world, but nothing in Atlanta would alert you to it. 
Apparently, th e city's density is in fo rms o ther than 
simply building o r m ass. 
Because there is so little zoning, architecture can 
qui ckly react to ce rtain developments. Som etimes 
in the to tal territory o f the city, certain areas, be-
cause they are we ll connected to the highways, o r 
they conta in beautiful nature, attractive residen-
cial neighbourhoods, suddenly acquire loca l po-
pul arity and becom e new centers, o r new sub-
downtowns, very far rem oved from the original. 
A little further from the fo rk mentioned above, in the 
course of seven years, a whole ring of skyscrrap ers 
were built simp ly beca use of a sho pping center on 
the highway. 
In such areas, one skyscraper happens to be built in 
m odern vernacular, another in a p os tmodern ver-
nacular sty le, wi th no oth er connection than they 
are close toge the r, but buil t by the sam e fi rm, in 
the sam e time, competing fo r the same clients. 
Then you understand that there is a to tally n ew 
aestheti c opera ting in Atlanta, and tha t the o nly 
way to describe the beau ty -if you can ca l! it beau-
ty- of thi s coexistence, is the one the surrea li sts 
used in the twenties and thirti es to describe their 
crucial mom ent of beauty, " the accidenta l en-
counte r of an umbrella and a sewing machine o n a 
dissecting table." 
We inves tiga ted wh at kind of firm is able to design 
modern and p os tmodern buildings with such 
amount of neutrality and enthusiasm . W e m ade a 
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tou r of a series of architects'offices in Atlan ta, sorne 
of th em enormously large -an ave rage architectu-
ra l firm in Atlanta is 250 p eople and the average 
age of the people invo lved is 24 years for th e wor-
kers and 32 fo r the directo rs-. The typical archi-
tect is 26 years o ld , a Southerner, educated in Y ale 
or Princeton , and who after his process of educa-
tion goes back to Atlanta and makes these buil-
dings, sometimes in one afternoon. lt is again cru-
cial and exciting in Atlanta to consider that incre-
dible speed tha t is logically generating a diffe rent 
form of architect, no t to say a different form of ar-
chitecture. 
Only a postmodern architect can design in one after-
noon building proposals of this sca le and com-
plexity. In that sense , it may be interes ting to look 
at the so-call ed p os tmodern "movem ent" as a 
form of education which doesn ' t create know-
ledge, or culture, but that crea tes a new sub-cons-
cious, or un-con scious, to be able to deal with 
erra tic and m ad commissions. Forme, postmoder-
nism , m ore than a movem ent, is a kind of muta-
tion in professional architecture. 
In an office of very young partners we d iscovered a 
m odel of a large portia n of Atlanta where they were 
working in four sch em es as big as the Rockefell er 
C enter, standing in the middle of nowh ere, in no 
way connected to downtown o r even to the high-
ways. The clients of each of these high-ri se deve-
lopments in the middle of single-family houses 
did no t know about the existen ce of the o thers. 
The architects themselves m ention ed that t here 
were maybe o thers architects working on similar 
proposa ls in the sam e neighborhood, but that 
they di dn ' t know about th em. This architecture 
takes place in a complete lack o f inform atio n , lack 
of adjustment and lack o f coheren ce. The total 
building activity of this a re a exceeded already that 
of th e o riginal downtown . 
This architecture represents a complete reversa! of 
what in Europe architects are supposed to think 
!'autopista. 
En aquesta mena de zones, un gratacel es construeix 
en un esti l autócto n modernitzat i un altre en un 
esti l autócto n postmodern, sense que tinguin cap 
connexió tret de l fet que estan m olt a prop l'un de 
l'altre. Els construeix la mateixa empresa, a l ma-
teix temps, i competeixen pels m ate ixos clients . 
Aleshores hom s'adona que a Atlanta s'es ta posant 
en practica una es tetica tota lment nova, i que !'ú-
nica manera de descriure la bell esa -s i és que se'n 
pot dir bellesa - d'aquesta coexistencia és fent ser-
vir la frase que els surrealistes van utili tzar els anys 
vint i trenta per descriure la seva idea de bellesa: 
"la trabada acciden tal d 'un paraigua i una maqui-
na de cosir sobre una tau la d'operacions" . 
Vam investigar quin tipus de companyia pot ser ca-
pac; de d issenyar edificis moderns i postmoderns 
amb tanta neutralitat i entusiasme. Vam visitar ta-
ta una serie d'estudi s d 'arquitectura d'Atlanta, al-
guns dei s quals eren enormes - un despatx d'arqui-
tectes a Atlanta té una mitjana de 250 persones 
que hi treballen, i la mitjana d'edat és de 24 anys 
per als treballadors i de 32 anys per als directius-. 
El prototip d 'arquitecte té 26 anys, és originari del 
sud del país, s'ha llicenciat a Y ale o a Princeton, i 
un cap ha acabat la carrera ha tornat a Atlanta per 
projectar aquesta mena d'edificis, de vegades en 
una tarda. A Atlan ta és crucial i fascinant veure 
com aquesta rap idesa esta lógicament generant un 
tipus d'arquitecte diferent, per no dir una arqui-
tectura diferent . Només un arquitecte postmo-
dern és capac; de dissenyar en una sola tarda pro-
postes constructives d'aquesta escala i de tanta 
complexitat. En aquest sentit, pot resu ltar interes-
sant considerar e l que s'ha anomenat "moviment" 
postmodern, com a producte d'una educació que 
no crea coneixement o cultura, sinó que crea un 
nou subconscient, o un inconscient, per tal de 
poder assum ir endrrecs totalment delirants. 
C ree q u e el postmodernisme, més que no pas un 
moviment, és una mena de mutació dins l'arqui-
tectura profess ional. 
En un estudi d'uns arqu itectes molt joves, vam desco-
brir una maqueta d'una bona part d 'Atlanta en la 
qual estaven treballant en quatre projectes tan 
grans com el Rockefeller Center, que s'a ixeca ri en 
en !loes completament alllats de la resta, sense es-
tar connectats de cap manera am b el downtown ni 
ambles autopis tes. Els clients que havien encarre-
gat cadascun d'aquests complexos de gratacels, 
situats enmig de barris de cases uni fa miliars, des-
coneixien )'existencia deis altres projectes. Els ma-
teixos arquitectes ens van dir que potser hi havia 
al tres arquitectes que t reballaven en projectes 
semblants en el m ateix barrí, pero que no els co-
neixien. Aques t tipus d'arquitectura es produeix 
enmig d ' una m anca total d'informació, sense que 
es pugui ajustar a res i sense cap coherencia. L'acti-
vitat constructiva de tota aquesta zona ja havia ex-
cedit la del downtown original. 
Aquesta mena d'arquitectura representa un capgira-
ment to tal del que se su posa que els arq uitectes eu-
rope us estan tractant d 'abordar. Encara creiem 
que tenim el deure de crear ordre alla on hi ha 
caos, de crear composicions amb un cert grau de 
coherencia, de crear entitats. Aleshores, el resultat 
és una rendició i un abandó total d'aquestes pre-
tensions a unes forces completam ent diferents. 
Als Estats Units hi ha una arquitectura q ue exalta els 
valors oposats a la visió europea, que exalta el 
caos, el desordre, i que descobreix, un cop ha 
abandonar aquelles aspiracions, una gran quanti-
tat de noves possibili ta ts i una gran llibertat . 
No és només )'a rquitectura, coma professió, que esta 
experimentant un procés de transformació, sinó 
que també s'estan creant espais urbans d' acord 
amb les dimensions, els serveis i la quasi bell esa 
i dign itat d'aquestes autopistes . El paisatge actual 
és una combinació estranya de naturalesa verge i 
d'aquests gegants. El downtown ha explotat, ha 
quedat fragmentar en milions de trossos que han 
aterrat en un bosc completament verge, i les auto-
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about. We still believe that it is our duty to create 
order in chaos, to create compositio ns with a cer-
tain coherence, to crea te entities. Then, the result 
is a surren der and a complete abandoning ofthose 
pretentions to completely d ifferent forces. 
In America, there is an architecture that celebrates 
the opposite -tha t celebrate s chaos, disorder, and 
that di scovers, after abandoning those earlier 
claims, a vas t new area of possibilities and free-
doro. 
Not only is architecture, as a profession, undergoing 
a transformation but also urban spaces are being 
generated simply by the extent, service and almost 
beauty and dignity of these highways. Landscape 
is now a bizarre combination of virgin nature with 
these giants. D owntown has exploded, has broken 
up into millions of fragmen ts that have landed in 
a primeva! forest, the highways remaining as the 
only connection, the only coherence between 
them. 
Even in such cases where a center started out as a 
scheme with a certain degree of coherence, fa-
shion and others have forced the developers to ra-
dically differen tiate the result. The sparkling arti-
fi cia lity of nature will always remain as the only 
connective element. 
It is clear that Atlanta itself is not producing great 
architecture, but it is also impossible to go there 
without being excited by the potential of how im-
pressive this architecture could be if the same de-
velopmen ts were interpreted with more virtuosity. 
Only occasion ally a scheme seems to at least un-
derstand what the importance of abandoning the 
claim of control, th e celebration of ch aos and 
freedom actually generates, could be. 
At the beginning 1 presented the p erson ofJohn Port-
man . I also explained how through early develop-
ments the rediscovery of downtown was first an 
incredible success, but then h ow later develop-
ments in the periphery and along the perimeter 
highway threatened downtown. John Portman 
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reacted in the only predi ctable way, which is to 
propose a periphery project, a whole n ew city way 
out in the north, call ed North Pa rk, presented in a 
highly artistic manner, but in which the result is a 
p erfect and shocking example of the total contra-
dicti on of an an ti-central architecture which tri es 
to be a center. 
As in the o riginal ambition of modernity, wi th radi-
cal, not to say destructive elem ents, sch emes like 
Portman's North Park come close to being the ac-
tual implementation of that kind of modernity. 
These first destroyed the city, then started all over 
again, and celebrated revolutionary autonomous 
forms that were not justified by any oth er reason 
than their formal abstract qualities . 
In that sense, the experiment in Atlanta, even though 
it is extremely sub-conscious, and has taken place 
without any argument, it represents current con-
ditions, very similar in Europe and in America, 
without any imposition of an ideology like that of 
modernism. Atlanta can be seen in a way as a com-
bination of Malevich and Broad Acre City sp rea-
ding a culture through a landscape partly real and 
partly artificial. 
As a postcript, when we asked in Portman's office 
wh eth er certain tendencies about downtown and 
techniques had been influential in his work, we 
were just told that Mr. Portman doesn ' t need ins-
piration. This image stands for all the p aradoxes 
and dilemmas of architecture and the city of this 
moment, for m any of the possibilities and impos-
sibilities of the center and th e periphery. -
pistes en són l'únic p unt d ' un ió, !'única coheren-
cia que h i ha entre ell s. 
Fins i tot en aquests casos en els quals hi ha un ce ntre 
que va comen<;ar coma projec te am b un cert grau 
de coherencia , la moda i altres facto rs han fo r<;at 
els promotors a diferenciar-ne radicalment el re-
sultar. L'art ificialitat en lluernadora de la natura 
ro mand ra pe r sempre coma ún ic element de con-
nex ió. 
És ciar que Atlanta no esta produint arqu itectura de 
gra n qua lita t, pero d'altra banda resulta imposs i-
ble ana r-hi sense sentir-se exc itat pel potencial i la 
grandiositat d'aquesta arquitec tura si aquests ma-
te ixos projec tes haguess in es tat interpreta ts amb 
més virtuos itat. Només de tant en tan t veiem al-
gu n projecte que almenys sembla have r en tes la 
importan cia que pod ría tenir el fet d'abandonar 
to t control i exa ltar el caos i la llibertat que genera. 
Al comen<;amen t, he pa rl ar dejohn Portman. També 
he explica r com va se r que mitjan<;a nt els primers 
grans projec tes, el Jedescobrim ent de l do·wntm~n 
va se r inicialment un exit enorme, pe ro que des-
prés els nous projec tes rea litza ts a la perife ri a i a 
banda i banda de !'auto pista del pe rímetre va n 
ame na<;ar el desenvolupament del downto·zem. ]ohn 
Portman va reaccio nar de manera prev isible i va 
propasar un p rojecte a la periferia que consistí a en 
una nova ciutat molt cap al nord , ano menada 
North Park, presentada d'u na mane ra molt art ís ti -
ca, pe ro el resulta r és un exemple perfecte i xocant 
de la contradicció total q ue ve donad-a p er una ar-
qui tectura anticentralista que intenta esdevenir 
cen tre. 
De manera sembla nt a la de !'ambició origi nal de la 
modernitat, que inclo'ia elements radicals, per no 
d ir destructius, els projectes com el North Pa rk de 
Portman s'aproximen molt a esdevenir una ve rita-
ble aplicac ió d'aquell a mena de modernitat. Pri-
mer va n destruir la ciutat, desp rés ho va n to rna r a 
construir tot de no u, i van !loar form es auto nomes 
revo lucionaries que oomés quedaven justifi cades 
per les seves qualita ts forma ls abstractes. 
En aq uest sentit, l'experiment d 'Atlanta, tot i que és 
ex tremadament subconscient i h a t ingut lloc sense 
cap oposició, representa les condicions actual s, 
que s'assemblen molt tant a Europa com al s Estats 
Units, que no han de ca rrega r una ideología impo-
sada com la del modernisme. O'a lguna manera, 
Atlanta pot ser vista com una combinació de Ma-
levitx i Broad Acre Cit)l, esca mpant una cul tura 
mitjan<;ant un pa isa tge q ue en pa rt és rea l i en part 
artifi cial. 
Per acaba r, afegiré que quan vam preguntar a l'estud i 
de Po rtman si hi havia determinades tendenc ies 
sobre els do·wnto7ems o alguna tecn ica que hagués 
influi't en el seu treball , ens va n respondre que al 
sen yor Po rtman no Ji fe ia fa lta cap mena d' insp ira-
ció. A:q esta anecdota il·l ustra tetes les Qaracloxes 1 
els di lemes arqu itectonics i U1:bans que es viuen en 
l'actualitat, i moites ae les possib ilitats i impossi-
bilitats del centre i la peri fer ia. -
